**Grundtvig og den mageløse opdagelse**

[Grundtvig og den mageløse opdagelse | Håndbog til dansk – Litteraturhistorie (systime.dk)](https://hbdansklitteraturhistorie.systime.dk/?id=183)

Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) er en af de mest betydningsfulde skikkelser i det politiske, kulturelle og religiøse liv i 1800-tallets Danmark. Han er på samme tid præget af oplysningstidens tanker om uddannelse og oplysning, af romantikkens tanker om historiens, folkeåndens og modersmålets betydning, og han er tillige et kristent menneske. Han skriver både verdenshistorie og danmarkshistorie. Han deltager i den grundlovgivende forsamling, der udformer Den Danske Grundlov i 1849. Han er med til at præge de danske skoletraditioner og oprette Den Danske Folkehøjskole, som vi allerede har nævnt. Og han er ikke mindst præst og skriver næsten en tredjedel af salmerne til *Den Danske Salmebog*. Det er måske det sidste, der gør, at han stadig i dag er kendt af så mange.

Til salmerne hører et bestemt kristendomssyn, som Grundtvig udvikler fra omkring 1825, og som udspringer af det, han selv kalder sin *mageløse opdagelse*.

Som helt ung er Grundtvig påvirket af den *rationalistiske teologi*, der vinder frem i slutningen af 1700-tallet med baggrund i oplysningen. Her ønsker flere teologer at gøre op med de spekulative og overnaturlige dele af Biblen, der strider mod fornuften. Blandt andet er man kritisk overfor læren om arvesynden. Med fornuften og med en videnskabelig tilgang ønsker de rationalistiske teologer at finde frem til den sande kerne i *Biblen* og dermed i kristendommen. Grundtvig bliver imidlertid i stigende grad skeptisk overfor dette projekt og indser med tiden, at det ikke kan lade sig gøre. Han bliver i stedet en skarp kritiker af denne fornuftsbaserede form for teologi. Han indser, at kristendommens fundament slet ikke findes i *Biblen*, men i *det levende ord,* der kan høres i kirken i forbindelse med dåben, nadveren og trosbekendelsen.

Det er Grundtvigs mageløse opdagelse. Det er i den konkrete formidlingssituation, i selve det talte ord i forbindelse med gudstjenestens ritualer og i det fællesskab, som menigheden udgør, at kristendommens grundpille og sandhed skal findes og ikke i *Biblens* skrevne ord. Hermed gør Grundtvig op med det lutherske dogme om, at troen skal bygge på *Biblen* og på Skriften alene.

For Grundtvig er *Biblen* udelukkende menneskers værk. Den er et historisk dokument, og før den blev skrevet, eksisterede den kristne kirke og dens trosbekendelse allerede. *Biblen* kan derfor ifølge Grundtvig ikke være det kristne menneskes ultimative autoritet, som Luther mente. Den må hele tiden fortolkes ind i menneskers nutid. Den indeholder ikke en eviggyldig sandhed, som man endegyldigt kan nå frem til, uanset hvor rationel og teologisk velfunderet man er.

På trods af Grundtvigs afvisning af den rationalistiske teologi er han stadig kritisk overfor læren om arvesynden. I stedet for at se mennesket som et udelukkende syndigt væsen, understreger han menneskets *gudbilledlighed* - dvs. at mennesket er skabt i Guds billede og derfor også udstyret med evnen til at gøre det gode. Det er her, man kan tale om Grundtvigs lyse og optimistiske kristendom. Den står i skarp kontrast til kristendomssynet hos barokkens salmedigter Thomas Kingo, som i flere af sine salmer kun ser verdens ondskab og lidelse, og den står i ligeså skarp kontrast til pietisterne, de senere indre missionske, der forsøger at rense al synd ud af deres dagligdag for at forberede sig til livet efter døden. "Menneske først og Kristen saa", svarer Grundtvig i salmen af samme navn (1837 el. 1838). Det er vigtigt at have fokus på livet her og nu og ikke kun gå op i, hvad der står i *Biblen*, eller om Paradis er nær. Det kristne liv må altid have sit grundlag i hverdagen og det folkelige liv. Det er det centrale i Grundtvigs kristendomssyn.

I 1826, et år efter at Grundtvig har gjort sin mageløse opdagelse, skal der afholdes et jubilæum i anledning af 1000-året for den kristne missionær Ansgars ankomst til Danmark. Grundtvig er på dette tidspunkt præst ved Vor Frelsers Kirke i København. Til jubilæet, der skal foregå pinsedag, udgiver han et lille salmehæfte med tre salmer, som han gerne vil synge i kirken på dagen. Det bliver imidlertid afvist af den sjællandske biskop Frederik Münter. En medvirkende årsag er formodentlig, at Grundtvig lige har tabt en injuriesag mod den fremtrædende teologiske professor H.N. Clausen, som han har kritiseret voldsomt for hans syn på *Biblen*som den kristne kirkes fundament. Men en anden årsag er tilsyneladende også, at biskop Münter finder Grundtvigs salmer "usmagelige og uforståelige".

En af salmerne i Grundtvigs salmehæfte er *Den signede dag med Fryd vi ser* (1826). I dag er den en af de mest sungne salmer i *Den Danske Salmebog.* Grundtvig har gendigtet den efter en gammel katolsk dagevise, *Den signede dag som vi nu se* fra middelalderen. Grundtvig holder sig flere steder til forlægget i den katolske dagevise, men der er også markante forskelle. Hvor dagevisen har fokus på menneskets syndige liv og advarer om djævelens fælder, der er Grundtvigs gendigtning langt mere lys og har fokus på Guds kærlighed til mennesker. Se på de to strofer nedenunder, og læg mærke til, hvordan lyset stiger af havet i Grundtvigs version, mens det kommer oppefra i den ældre dagevise. Grundtvig tager menneskets perspektiv og ikke først Guds. I det hele taget er lyset en styrende metafor i Grundtvigs digt. Vi er "lysets børn", hedder det i strofe 1, og lyset er samtidig et symbol på Jesu fødsel.

1. Den signede\* dag med fryd vi ser  
af havet til os opkomme,  
den lyse på himlen mer og mer  
os alle til lyst og fromme!  
det kendes på os som lysets børn,  
at natten hun er nu omme!

N.F.S. Grundtvig: *Den signede dag med Fryd vi ser*, 1826. (\**signet*: velsignet)

1. Den signede dag som vi nu kan se  
ned til os af himmelen komme  
han lyser for os jo længer og mer,  
os alle til glæde og fromme,  
Gud lade os ikke ske i dag  
Hverken last, skam eller vånde.

Anonym dagevise: *Den signede dag som vi nu se.*

Salmen har et tydeligt romantisk præg. Naturen fremhæves igen og igen som gennemtrængt af Guds ånd. Læg også mærke til vendingen "natten hun er nu omme" i strofe 1, hvor Grundtvig bruger dobbelt grundled (natten hun), som kendes fra mange folkeviser. Man finder desuden en henvisning til den nordiske mytologi i salmen. "Den gyldne sal", der omtales i sidste strofe, er "Gimle" fra den nordiske mytologi, hvor gode mennesker kommer hen efter døden. Her samles vi mennesker til allersidst, og som "venner i lys vi tale", lyder det i strofen. Det levende ord og samtalen, som er så central for Grundtvig, bliver også det centrale i hans forestilling om livet efter døden.

Måske er det henvisningerne til den gamle hedenske religion i norden og brugen af folkevise-traditionen, som biskop Münter ikke bryder sig om i Grundtvigs salmer. Ikke desto mindre opnår både salmerne og Grundtvigs lyse kristendom med tiden en stor folkelig popularitet.